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Annotatsiya: Ushbu macjolada adabiyotshunosligimizda kam o'rganilgan iste'dodli ijodkor
A.Ismoil qalamiga mansub "Jinlar bazmi yoxud katta o'yin" romani tahlilga tortilgan. Asardagi
Abdulla Qodiriy obrazi prototipi bilan cjiyosiy o'rganilib, yozuvchining bu borada erishgan
yutuqlariga baho berilgan.
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Аннотация: В статье анализируется роман малоизученного в нашей литературе
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Annotation: This article analyzes the novel "The Feast o f Demons or the Great Game" by
A.Ismail, a talented writer who is little studied in our literature. The image o f Abdullah Qadiri in
the work is compared with a prototype and the author's achievements in this area are evaluated.
Keywords: the image o f historical personality, biographical novel, prototype, historical
reality, creative image.
Adabiyotimiz tarixida jadid adiblari va ularning jadidchilik harakatlarining o'rni
beqiyosdir. Mohir so'z ustasi Abdulla Qodiriy o'zining ijod namunalari bilan har bir
kitobxon qalbiga kirib borgan. Iste'dodli adib Abdulhamid Ismoil "Jinlar bazmi yoxud katta
o'yin" nomli romanida Abdulla Qodiriy siymosini yaratdi. Kitob nomini eshitganda
kitobxonning yodiga beixtiyor Abdulla Qodiriyning " J i n l a r bazmi" hikoyasi keladi, biroq
romanni o'qish jarayonida jinlar bazmining aslida qayerda sodir bo'lganligi-yu, uning
katta o'yini nima ekanligini bilib oladi. Tarixiy-biografik romanlarda tarixiy shaxsning
butun hayoti yoki umrining biror qismi tasvirlanishi mumkin. Ushbu romanda Abdulla
Qodiriyning qamoqqa olib ketilgan yilidan, ya'ni 1937-yilning kuzidan boshlab to
adolatsiz sud hukmi ijro etilgan kungacha bo'lgan voqealar o'rin olgan. Asar bir nechta
boblarga bo'lingan bo'lib, har biri o'ziga xos sarlavhalar bilan nomlangan. Roman o'nta
bob: "U loqda", "O shiq", "Kriket", "Shatranj", "Kaptarbozi", "Kim urdi", "Scrable",
"M unozara", "Rus ruletkasi", "Lahvu laib" va xotimadan iborat. Yozuvchi Qodiriyning
shaxsiyatini, ijodkorlik mahoratini, ichki kechinmalarini yaxshi yoritgan. Asar ikkita
syujet chizig'idan iborat: Abdulla Qodiriyning qamoqxonada kechgan hayoti tasviri va
uning "Amir Umarxonning kanizi" asarining voqealari. A.Ismoil ular o'rtasidagi ipni
shunchalar mustahkam bog'laydiki, bu esa asar badiiyatini pishiq va voqealar
shiddatkorligini yanada oshirgan.
Kitobxon asarni mutolaa qilish jarayonida xotima Abdulla Qodiriyning vafoti bilan
tugallanishini taxmin qilib turadi, biroq o'sha paytgacha bo'lgan bir-biridan qiziqarli va
kutilmagan voqealar, obrazlarning ichki kechinmalari, xatlardagi sirli ma'lumotlar, "Amir
Umarxonning kanizi" asarining bosh qahramoni Oyxonposhshaning hayot qiyinchiliklari
va azoblari kitobxonni befarq qoldirmaydi. Qamoqxonadagi ba'zi insonlarning Qodiriyga
iliq munosabati sababli, kitobxonda uning ozod bo'lishiga bir umid paydo qiladi.
Romanning asosiy g'oyasi haqida to'xtaladigan bo'lsak, yozuvchi Abdulla Qodiriy obrazi
orqali u yashagan og'ir davrni ham yoritishni maqsad qilgan. Bundan tashqari, Abdulla
Qodiriyning yozishni rejalashtirgan asari "Amir Umarxonning kanizi" romani haqida
bizgacha yetib kelgan ma'lumotlarni kengaytirib, roman holiga keltirgan. Biz roman
ichida yana bir romanni o'qigandek bo'lamiz. "Am ir Umarxonning kanizi" asari bilan
bog'liq voqealar Qodiriyning xayollarida yuz beradi, chunki u bu asarni yozish uchun
yetarlicha material to'plagan, faqat ularni qog'ozga tushirish qolgan edi, xolos. Bu ishni
A.Ismoil uddalashga harakat qilgan. Romanning Oyxonposhsha taqdiri bilan bog'liq
qismlarida muhabbat, nafrat, rashk, zulm, adolatsizlik, erksizlik tuyg'ulari bir-biri bilan
bog'liq tarzda tasvirlangan. "Anchadan beri ko'ngliga tugib yurgan kitobi bor edi: uch
podshohga xotin bo'lgan go'zal kaniz hikoyasi" [1,4]. Ushbu asar voqeasini A.Ismoil Amir
Umarxon va Oyxonposhsha o'rtasidagi nikoh sababli bir nechta ziddiyatli vaziyatlarni
vujudga keltirgan. Amir Umarxon singlisidan xabar olgani borganida u yerdan
Oyxonposhshaning go'zallik ta'rifini eshitib, g'oyibdan oshiq bo'ladi. Amir sovchilarini
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jo'natganida rad javobi bilan qaytishadi. Chunki qizning otasi Sayyid G'ozi xo'jani bir
paytlar amir surgun qilgan, shu sababli uzoq yillar qiyinchilikda yashaganligi sabab
bo'lsa, boshqa tomondan ota qizini Sayyid Qosim ismli mehnatkash, vijdonli yigitga
uzatish orzusi borligi sabab bo'lgan. Amir maqsadiga erishmasdan qolmaydi va qizni o'z
nikohiga oladi. Asarning shu o'rinlarida Oyxonposhshaning cheksiz iztiroblari, Sayyid
Qosimga bo'lgan armonli muhabbati, chorasiz qolgan qizning ichki kechinmalari yaxshi
yoritilgan. A.Qodiriy esa ular o'rtasidagi munosabatlarni biroz boshqacha tasvirlash
niyatida bo'lganligini H.Qodiriyning "Otam haqida" kitobi orqali bilish mumkin:
"Shunday ovlardan birida xon avlodi, saroy sarkardasi - Mahmudbekka tasodifiy bir o'q
tegib u ko'kragidan qattiq yaralanadi. Umarxon kelib qonsirab yotgan Mahmudbekning
boshini tizzasiga oladi. Mahmudbek holsizlanib: Amirim, yaram og'ir, hozir ko'z yumsam
kerak. Sizga bir vasiyatim: uyimda yosh, sevikli qizim bor. Shuni o'z saroyingizga,
tarbiyangizga oling" [2,207], deya tasvirlanishi kerak edi. Albatta, A.Ismoil bu tasvirni
badiiy to'qima yordamida o'zgartirish orqali Oyxonposhsha va Sayyid Qosim o'rtasidagi
pok muhabbatni va shu orqali qizning ichki kechinmalarini, saroyga borgach esa
Amirning birinchi ayoli - Nodirabegimning rashki sababli chekkan azoblarini yoritishni
ham maqsad qilgan. Bu kabi muhabbat liniyasi asarga ko'tarinki ruh bergan.
"Jinlar bazmi yoxud katta o'yin" romani boshlanmasi ham o'ziga xos sokinlik bilan
boshlangan. "O'zbek prozasining juda ko'p namunalari ekspozitsiyani tasvirlashdan, ya'ni
avtorning voqelik ro'y beradigan joy hamda unda ishtirok etuvchi qahramonlarni
tasvirlashdan boshlanadi" [6,22]. Biroq bu roman kuz faslining tasviri bilan boshlanadi:
"O'sha yil kuz o'zgacha chiroyda keldi" [1,3] Kuz - bu xazonga aylangan orzular, armonlar,
hayotning intihosini ko'rsatuvchi ramzdir. "O 'sha yil" deya aynan Abdulla Qodiriy
ko'rgan oxirgi kuzga ishora qilinadi.
Tarixiy roman yaratish jarayoni ijodkorga ko'plab mushkul majburiyatlarni ham
yuklaydi. Agar asar markazida tarixiy shaxs obrazi aks etadigan bo'lsa, yozuvchi o'sha
tarixiy shaxs bilan bog'liq tarixiy voqealar, faktlar, kundaliklar, zamondoshlarining
xotiralari hamda davrni chuqur o'rganishi lozim bo'ladi. Tarixiy obrazlarning
yaratilishida prototip katta ahamiyatga egadir. "Prototip (yunon. Prototypon - obraz
asosi) - adabiy asardagi obrazning yaratilishiga asos bo'lgan real shaxs. Prototip badiiy
obraz uchun material bo'lib, uning yozuvchi badiiy niyatiga muvofiq qayta ishlanishi
asosida badiiy personaj - badiiy obraz yaratiladi" [4,236]. Ba'zi asarlarda bu kabi obrazlar
real shaxsning ismi bilan emas, boshqa ismlar bilan ham nomlanishi mumkin.
Abdulhamid Ismoil qalamiga mansub "Jinlar bazmi yoxud katta o'yin" asaridagi ko'plab
tarixiy shaxslar o'z ismlari bilan ishtirok etgan. Masalan, Josiyatbibi - Qodiriyning onasi,
Rahbarbonu - Qodiriyning ayoli, Mas'ud va Habibulla - Qodiriyning o'g'illari, Trigulov tergovchi va boshqa ko'plab obrazlar. Romandagi asosiy voqealar qamoqxonada sodir
bo'lgan, A.Qodiriyning qamoqxonadagi og'ir ahvoli, tergov ishlari va yuzlashtirish
jarayonlaridagi nohaqlik va hiyla-nayranglarning uning ruhiyatiga ta'siri aks ettirilgan.
Yozuvchi bosh qahramonni nafaqat qamoqxonadagi hayotini, balki qamoqxonaga
tushgunga qadar boshidan kechirganlarini ham xotirlash orqali tasvirlagan.
Badiiy asarlardagi qahramonlarning ko'pchiligini hayotdagi prototiplari mavjud.
Ular yozuvchining oila a'zolari, qo'ni-qo'shnilari, yaqinlari yoki tanishlari bo'lishi
mumkin, biroq biz asarni o'qish jarayonida ularni har doim ham aniqlay olmaymiz.
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Chunki bu prototiplar bilan tanish emasligimiz, ular bilan bizni bog'lovchi ko'prikning
yo'qligi bizga xalaqit qiladi. Barchaga m alu m bo'lgan, tariximizda o'chmas iz qoldirgan
siymolarning prototiplarini esa tez ilg'ay olamiz. Birinchidan, ular haqida yetarlicha
manbalar mavjud bo'lib, ular orqali tarixiy obraz haqida chuqurroq ma'lumotga ega
bo'lish mumkin. Ikkinchidan, tarixiy shaxslar haqidagi xotiralar, kundaliklar, tarixiy
materiallar bilan ham tanishish imkoniyati mavjud. Yozuvchilar tarixdagi bo'shliqni
badiiy tafakkur mahsuli bo'lgan to'qima bilan to'ldiradi. Eng muhimi shundaki, yozuvchi
tomonidan yaratilgan badiiy to'qima tarixiy haqiqatga putur yetkazmasligi kerak.
Abdulhamid Ismoilning Abdulla Qodiriy obrazini yaratish uchun Qodiriyning ijod
namunalarini, Habibulla Qodiriyning "Otam haqida", Nabijon Boqiyning "Qatlnoma"
hamda zamondoshlari tomonidan yaratilgan "Abdulla Qodiriy zamondoshlari xotirasida"
kitoblarini va bir qancha tarixiy manbalarni chuqur o'rganganligi asarni o'qish jarayonida
seziladi. Yozuvchi A.Qodiriyning holatini, o'y-xayollarini yaxshi anglay olgan.
Romanda Qodiriyning qamoqxonadagi hayoti asosiy o'rin tutadi. Og'ir qiynoqlar,
kaltaklashlardan keyin ham Qodiriy qalbidagi iroda, umid hech qachon so'nmaydi. Oila
boshlig'i sifatida ayoli, farzandlarining keyingi taqdiri uni iztirobga soladi.
Qamoqxonadagi tergov jarayonlari, yuzlashtiruvlardagi savol-javoblar N.Boqiyning
hujjatli qissasi bo'lgan "Qatlnom a" dan olingan. Yozuvchi ular orasidan ma'lum qismini
roman matniga kiritgan. Asarning barcha o'rinlarida tarixiy qahramon obrazi va prototip
munosabatlari bir-biriga mutanosib ekanligini ko'rish mumkin
A.Qodiriy ijodkor bo'lganligi sababli, uning obrazini yaratishda ijod jarayoniga oid
qiziq voqealar ham kiritilgan. Albatta, bu obraz hayotiyligini ham ta'minlagan. "Bir kuni
shiyponda piq-piq yig'lab o'tirsa, o'g'li Habibulla Josiyatbibi bilan Rahbarbonuni yetaklab
kelibdi: "Qarayla, adam yig'lab o'tiriptila!" - deb. "Ha, bola, tinchliymi, ko'zing h o i joyga
tuship qopti?" - deb ehtiyotgina kesatgandek bo'ldi Josiyatbibi. "O'ldirdim! Hozirgina
o'ldirdim! Shu qo'llarim bilan Kumushni o'ldird im ..." - deb yig'isidan to'xtamagan edi
o'shanda Abdulla" [1,135]. Qodiriy asar voqealariga shunchalar kirib ketgan ediki, asar
qahramonlari o'zining yaqinlariga aylanib qolgan edi. Kumushni o'limidan shunchalar
ta'sirlangani oila a'zolarini hayratga solishi tabiiy edi. Bu kabi ijodiy jarayon bilan bog'liq
ajoyib va qiziq voqealar H.Qodiriyning xotira kitobidan ham o'rin olgan.
Romanda "Amir Umarxonning kanizi" asarining bosh qahramoni Oyxonposhsha
ismli qiz bo'lib, uning chorasizligi, azoblari, dardlari tasviri bilan Qodiriyning
qamoqxonadagi og'ir kunlardagi holati bir-birini to'ldiradi. Qodiriy ba'zi o'rinlarda
o'zining chorasizligi-yu xo'rlanishini Oyxonposhsha holatiga o'xshatadi. Romanda
Qodiriyning taqdiri bilan Oyxonposhsha taqdiri xuddi yon-yon oqib borayotgan ikki
daryoday tuyiladi. Qodiriy Kumushning o'limidan qanchalik ta'sirlangan bo'lsa,
Oyxonposhshaning holatidan ham shunchalar chuqur qayg'uga botadi. Qodiriy hatto
qamoqxonada, to'rt devor orasida, ham bekor o'tirishni istamaydi, mahbuslar o'rtasida
turli suhbatlar quradi. Ular orasida turli qatlamga mansub bo'lgan insonlarni yaxshiroq
o'rganishga urinadi. Yozilajak roman uchun zarur materiallarni tinglaydi va ularni asarga
qanday kiritish haqida bosh qotiradi. Qodiriyning har xil qatlam vakillari bilan
suhbatlashishni yoqtirishi ham tarixiy haqiqat asosida yoritilgan bo'lib, bu haqda
Mo'minjon Muhammadjon o/g/li(Toshqin)ning xotirasidagi qaydlar ham yaqqol ko'rsatib
turibdi: "Favqulodda zakovatga va jasoratga ega bo'lgan bu yozuvchi, mazkur tipdagi
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shaxslar orasida yurib, har birisi bilan alohida suhbatlashishdan tortinmasdi: mullalar
bilan ham, zo'r o'g'rilar bilan ham, eshonlar, muridlar, so'filar, darvishlar, qalandarlar
bilan ham, ko'knori va bangilar bilan ham gaplashaverardi" [5,7]. Bu suhbatlashishlar
Abdulla Qodiriyga o'z asarlarida turli qatlam vakillarining jonli va tabiiy obrazlarini
yaratishiga yordam bergan.
Tarixiy shaxs obrazini proto tip asosida yaratish uchun bir nechta omillarni sanash
mumkin:
1. Tarixiy qahramon obrazining tashqi ko'rinishi, ya'ni uning o'ziga xos yuz qiyofasi,
kiyinish uslubi kabilar. Kitobxon ko'z o'ngida paydo bo'ladigan qiyofasini yaratishdir.
2. Qahramonning nutqi, ya'ni uning qaysi xalq vakili ekanligi, dunyoqarashi, orzuarmonlari aks ettiriladi.
3. Tarixiy shaxs obrazini yakka holda, jamiyatdan ayro tarzda tasvirlab bo'lmaydi.
Tarixiy qahramon ma'lum bir davrda yashagan, jamiyatda o'z o'rniga ega bo'lgan
shaxsdir. U xalq orasidan yetishib chiqqan, o'zining faoliyati, shaxsiyati, ijodiyoti bilan
o'rnak bo'la oladigan insondir. Qahramon obrazining atrofidagi yordamchi obrazlarning
mavjud bo'lishi, bosh qahramonning xarakterini yaxshiroq ochib berishga ko'maklashishi
lozim.
4. Davrning qahramonga ta'siri, ya'ni salbiy yoki ijobiy bo'lishi mumkin. Chunki asar
qahramoni ma'lum davrda yashagan, u orqali davrning umumiy kartinasi ham ochib
berilishi kerak.
5. Asardagi tarixiy shaxs obrazi bilan bog'liq biografik faktlar asosidagi voqealar orasida
ruhiy holat ham mavjud bo'lishi kerak. Har bir voqea inson ruhiyatiga ta'sir qiladi,
ayniqsa, ijodkor hayotida har bir insonning, har bir voqeaning o'rni bo'lakdir.
6. Tarixiy shaxs obrazi biografiyasi bilan bog'liq barcha ma'lumotlarni ham asarga
kiritish shart emas. Qahramon hayotida muhim rol o'ynaganlarini, ijodkor obrazi
xarakterini yaxshiroq ochishga yordam beradiganlarini kiritish kifoya. Ba'zi ijodkorlar
barcha tarixiy faktlarni-yu, tarixiy axborotlarni haddan ortiq kiritib, asar badiiyatiga
salbiy ta'sir qilgan holatlar ham uchraydi.
Xulosa qilib aytganda, yozuvchi A.Ismoil romanni yozish uchun yetarlicha
ma'lumot to'plagan va ularni chuqur o'rgangan. Ayniqsa, A.Qodiriy obrazini yaratishda
hayotiylik va ishonarlilikka amal qilgan. Tarixiy shaxs obrazi va prototipini qiyoslash
natijasida shu narsa aniq bo'ldiki, yozuvchi A.Qodiriyning hayoti, ijod jarayonini,
shaxsiyatini tarixiy haqiqat asosida yoritishga erishgan.
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